Öz: Bu çalışmanın amacı, okul öncesi sınıflarındaki öğrenme merkezlerinin durumunu belirlemek ve öğretmenlerin öğrenme merkezleri hakkındaki görüşlerini incelemektir. Araştırma, nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması modeline göre gerçekleştirilmiştir. Çalışma grubunda toplam 7 farklı anaokulunda bulunan 10 okul öncesi sınıfı ve bu okul öncesi sınıflarında çalışan 10 okul öncesi öğretmeni yer almıştır. Araştırmada veriler, gözlem ve görüşme tekniğiyle toplanmıştır. Araştırma sonucunda, öğrenme merkezlerinin ve bu merkezlerdeki materyallerin/oyuncakların yeterli sayıda ve çeşitte olmadığı; çocukların en çok blok merkezi ve dramatik oyun merkezini kullandıkları; fen ve doğa, müzik ve kitap merkezinin en az kullanılan merkezler olduğu; kız çocuklarının en çok dramatik oyun merkezi ve sanat merkezini, erkek çocuklarının ise en çok blok merkezini tercih ettikleri bulunmuştur. Ayrıca, sınıflarındaki öğrenme merkezlerini yeterli bulmayan öğretmenler bunun nedeni olarak okulun maddi yetersizliğini göstermiş ve bunun için kendilerinin sınıfa evden materyal/oyuncak getirdiklerini ya da satın aldıklarını, bazen merkezleri değiştirdiklerini ya da velilerden destek istediklerini belirtmişlerdir. Bununla birlikte, öğretmenler serbest oyun zamanında öğretmenin alması gereken rol olarak en çok sırasıyla gözlemci, rehber/yönlendirici, izleyici rollerini, en az ise katılımcı rolünü belirtmişlerdir. Bu bulgular ışığında, öğrenme merkezlerinin çocukların ihtiyaç ve ilgilerine göre düzenlenmesi ve esnek ve uyarlanabilir olması, merkezlere 2-4 haftada bir yeni materyallerin eklenmesi, fen ve doğa ve matematik merkezlerine yer verilmesi, doğal çevre ve geri dönüşüm malzemelerinden yararlanılması ve toplumsal cinsiyet kalıpyargılı olmayan oyuncak ve materyallerin teşvik edilmesi önerilebilir. Abstract: The aim of this study is to determine the conditions of learning centers in preschool classrooms and to examine teachers' views on learning centers. The research was conducted through case study model of qualitative research methods. Ten preschool classrooms in 7 different kindergartens and 10 preschool teachers working in these preschool classrooms were included in the study group. The data were collected by observation and interview technique. It was found that learning centers and the materials/toys in the learning centers are not in sufficient number and variety; children use the most block center and dramatic play center; science and nature, music and book centers are the least used centers; girls prefer the most dramatic play and art center, while boys prefer the most block center. In addition, teachers who do not find the learning centers in their classroom sufficient indicated that it is because the school has financial incapability and for this reason they bring materials or toys from their home to the classroom or buy themselves or that they sometimes change learning centers or ask for support from the parents. Teachers also indicated that teachers' role in free play should be the most observer, guide and onlooker respectively and the least participant. In light of these findings, it can be suggested that learning centers should be organized based on children's needs and interests and flexible and adaptable, new materials should be added to centers every 2-4 weeks, science and nature and math centers should be included, natural environment and recycling materials should be used and gender non-stereotypic toys and materials should be promoted.
Introduction
Learning centers are different interest areas where similar materials are grouped to encourage children to participate in specific activities and experiences (Norris, Eckert & Gardiner, 2004) and provide various materials and opportunities for learning by doing (Epstein, 2007; Copple & Bredekamp 2006) .
Learning centers allow children to develop their independence, risk taking, perseverance, initiative, creativity, reasoning, and problem solving skills (Heromen & Copple, 2006) . The aim of this study is to determine the conditions of learning centers in preschool classrooms and to examine teachers' views on learning centers. The following questions were answered in order to reach the aim of the study: 
Method
This study was conducted through case study model of qualitative research methods. Ten preschool classrooms in 7 different kindergartens and 10 preschool teachers working in these preschool classrooms were included in the study group. The schools in the study group are all public schools. The 'easy accessibility sampling' method was used in determining the study group of the study. The data were collected by observation and interview technique. An observation form prepared by researchers was used to determine the conditions of learning centers in preschool classrooms. Semi-structured interview form which includes 6 open-ended questions was used in determining the views of the teachers about the learning centers in their classrooms. It took the researchers approximately 15 minutes to fill out the observation form. The interviews with the teachers took place in the teachers' own classrooms and lasted about 15-20 minutes. Interviews were recorded with a voice recorder, with permission of the teachers.
The data obtained from the interviews were analyzed by the researchers after they were transcribed. The data were subjected to descriptive analysis. The categories were presented in tables and attentiongrabbing opinions from the interviews were included as excerpt.
Results
As a result of the research, it was found that the learning centers are not in sufficient number and variety and the materials/toys in the learning centers are not sufficient; children use the most block center and dramatic play center; science and nature, music and book centers are the least used centers; girls prefer the most dramatic play center and art center, while boys prefer the block center. In addition, teachers who do not find the learning centers in their classroom sufficient indicated that it is because the school has financial incapability. Teachers stated that for this reason they bring materials or toys from their home to the classroom or buy themselves or that they sometimes change learning centers or ask for support from the parents. On the other hand, the teachers participating in the study indicated that teachers' role in free play should be the most observer, guide, onlooker respectively and the least participant.
Conclusion and Discussion
Cryer, Harms, and Riley (2003) stated that high-quality early childhood settings should include at least five different learning centers that provide diverse learning experiences. They also stated that the materials in the learning centers should be easily accessible so that each child can use them independently. The teacher should choose the materials carefully to support the educational objectives for each center (Heromen & Copple, 2006) . Teachers should constantly monitor children's interest in learning centers and regularly change the materials to maintain children's interest and to support ongoing progress (Pike-Wilkie et al., 2008) . As children play in learning centers, the role of the teacher is to observe what children do and to act when they see opportunities to improve children's discoveries, play, and problem solving skills (Heromen & Copple, 2006) . The quality of the learning environment is a multifaceted and important component in the quality of preschool education. The learning environment includes not only the arrangement and equipment of the physical area and the planning of the program, but also how teachers support the growth and development of children (Bredekamp, 2011; Gordon & Browne, 2010) . All of this requires well-educated and experienced preschool teachers. Findings from this study also support that the preschool teacher is the key to improving and maintaining the quality of the learning environment of the classroom. In this regard, following suggestions can be made for preschool teachers: Teachers should organize learning centers according to the needs, interests and skills of children. Learning centers should be flexible and adaptable. At each center there should be openended materials and new materials /activities should be added every 2-4 weeks. Teachers should develop new learning centers and revise existing centers based on their observations. Teachers should benefit from the natural environment and recycling materials. Teachers should support play in which both genders are involved and encourage children to play with gender non-stereotypic toys and materials.
GİRİŞ
Çocukların aktif olarak öğrendikleri oyun ve diğer deneyimlerin sosyal, duygusal, fiziksel ve bilişsel gelişim alanlarını desteklemesi için uygun çevrelere ihtiyaç vardır (Epstein, 2007) .
Fiziksel çevre, çocukların ruh hallerini ve diğer çocuklarla ilişki kurma becerilerini etkiler ve çocukların öğrenme ve gelişiminde önemli bir role sahiptir (Bullard, 2017) . Sınıf düzenlemesi, çocukların sınıfta nasıl hareket edeceğini ve davranacağını etkiler ve çocukların nasıl, ne ile, ne zaman ve nerede oynayacaklarını belirler (Hoorn, Nourot, Scales & Alward, 1993) . Erken çocukluk sınıfları ile daha büyük çocuklar için tasarlanmış sınıflar arasındaki en büyük fark, alanın nasıl kullanıldığıdır (Kostelnik, Soderman, Phipps Whiren ve Rupiper, 2015) .
Erken çocukluk sınıfları, çeşitli öğrenme deneyimlerini sağlayan ilgi alanlarına bölünür.
Öğrenme merkezlerine bölünmüş bir fiziksel alan; keşfetmek, bir şeyler yaratmak, denemek ve kendi ilgi alanlarının peşinden gitmek isteyen okul öncesi çocukları için ideal bir ortamdır (Dodge, Colker & Heroman, 2002) . Öğrenme merkezleri; benzer materyallerin çocukları belirli etkinliklere, deneyimlere teşvik etmek için gruplandırıldığı (Norris, Eckert & Gardiner, 2004) , yaparak-yaşayarak öğrenme için çeşitli materyaller ve fırsatlar sunan sınıftaki farklı ilgi alanlarıdır (Epstein, 2007; Copple & Bredekamp 2006) . Öğrenme merkezleri; çocuklara bağımsızlık, risk alma, sebat gösterme, inisiyatif alma, yaratıcılık, akıl yürütme ve problem çözme becerilerini geliştirme konusunda imkan tanır (Heromen & Copple, 2006) . Öğrenme merkezi etkinlikleri; çocukların küçük gruplar halinde bağımsız veya işbirliği içinde çalışmasına, aktif katılım yoluyla birçok yeni kavramı ve becerileri araştırmasına, keşfetmesine ve pratik etmesine; problem çözme ve eleştirel düşünme becerilerini kullanmasına, etkinlikleri ve materyalleri kendi kendine seçmesine ve iletişim becerilerini ve kelime dağarcığını geliştirmesine fırsat verir (Pike-Wilkie, vd., 2008) . Öğrenme merkezleri, sunduğu materyaller ile bulunduğu fiziksel çevre içinde çocuğun oyununu destekler (Sevinç, 2004 Gülay Ögelman, 2014; Çakır, 2011; Erşan, 2011; Özyürek ve Aydoğan, 2011) . Çocukların kendi seçtiği etkinlikle, kendi hızında, kendi istediği şekillerde öğrenme görevlerinde yer almasını sağlayan öğrenme merkezleri, çocukların öğrenme ihtiyaçlarına en uygun şekilde cevap vermektedir (Kostelnik vd., 2015) . Ayrıca, MEB programına göre de okul öncesi sınıflarında öğrenme merkezleri oluşturulmalıdır. Fiziksel alanın düzenlenmesinin program kalitesinin etkili bir göstergesi olduğu göz önüne alındığında, okul öncesi sınıflarındaki öğrenme merkezlerinin ne durumda olduğunu ve nasıl kullanıldığını ortaya koymak özellikle önem taşımaktadır. Yukarıda ele alındığı üzere, bu konuda yapılan çalışmaların sınırlı sayıda olduğu görülmektedir.
Bu doğrultuda bu çalışmada, okul öncesi sınıflarındaki öğrenme merkezlerinin durumunu belirlemek ve öğretmenlerin öğrenme merkezleri hakkındaki görüşlerini incelemek amaçlanmıştır. Araştırmanın amacına ulaşabilmek için aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır: 
YÖNTEM

Araştırma Modeli
Bu araştırma, nitel araştırma yöntemlerinden 'durum çalışması' modeline göre gerçekleştirilmiştir. Durum çalışması, bir varlığın mekâna ve zamana bağlı tanımlandığı ve özelleştirildiği araştırma yöntemidir (Büyüköztürk, vd., 2014) . Araştırmaya katılan okul öncesi öğretmenlerinin tamamı üniversite mezunu ve kadındır. Ayrıca altı öğretmen 1-10 yıl arası ve dört öğretmen ise 11-20 yıllık mesleki kıdeme sahiptir.
Araştırmaya dâhil edilen iki sınıf 3-4 yaş, beş sınıf 4-5 yaş ve üç sınıf ise 5-6 yaş sınıfıdır; dört sınıfta 10-15, dört sınıfta 16-20 ve iki sınıfta ise 21-25 arasında çocuk bulunmaktadır. Blok merkezi S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, S9, S10 10
Müzik merkezi S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, S9, S10 10
Dramatik oyun merkezi S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, S9, S10 10
Fen ve doğa merkezi S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, S10 8
Kitap merkezi S2, S3, S5, S6, S7, S8, S9, S10 8
Masa oyuncakları merkezi S2, S4, S5, S6, S7, S8, S9 7
Sanat merkezi S1, S3, S4, S5, S10 5 Her eğitimci toplumsal cinsiyet kavramı hakkında kişisel deneyimlere ve inançlara sahiptir (Scott & Morrison, 2005) . Eğitimcilerin çocukların çeşitli oyunlara katılımını cesaretlendirme ya da cesaretini kırma konusundaki kendi uygulamaları hakkında düşünmeleri önemlidir (Tonyan & Howes, 2003 Tablo 4'e göre, öğretmenler aynı çocuklar tarafından sürekli tercih edilen öğrenme merkezi olarak blok merkezini (f=6), fen ve doğa merkezini (f=2), masa oyuncakları merkezini (f=2) söylemişlerdir.
Çocukların neden sürekli bu merkezleri tercih ettikleri sorusuna öğretmenlerin verdikleri (Erşan, 2011) .
Başka çalışmalarda da serbest zaman etkinliği sırasında öğretmenlerin çocukları gözlemleme ya da onlara katılma yerine farklı işleri yaptıkları tespit edilmiştir (Metin, 2017; Gülay Ögelman, 2014 (Heromen & Copple, 2006) . Ayrıca öğretmen çocukların oyunlarına karşı olan tutumunun farkında olmalı; çocukların oyunlarına ve keşiflerine karşı heyecan duymalı ve çocuklara bunu yansıtmalıdır (White & Norris, 2004) .
MEB 2013 Okul Öncesi Eğitim Programı da öğretmenlere çocuklar merkezdeyken kendisi de sürece katılarak gözlem yapmalarını, çocukları ve eğitim planını değerlendirebilmek için çocukların bireysel özelliklerini, çoğunlukla hangi merkezleri ve hangi arkadaşlarıyla oynamayı tercih ettiklerini not defterine kayıt etmelerini önermektedir.
SONUÇ ve ÖNERİLER
Erken çocukluk eğitiminin nihai amacı, küçük çocukların sağlıklı ve en uygun şekilde gelişmesini desteklemektir (NAEYC, 2009 (Bredekamp, 2011; Gordon & Browne, 2010) . Bütün bunlar, iyi eğitimli ve deneyimli okul öncesi öğretmenlerini gerektirir.
Bu çalışmadan elde edilen bulgular da okul öncesi öğretmenlerinin sınıfın öğrenme ortamı kalitesini arttırmanın ve sürdürmenin anahtarı olduğunu desteklemektedir. Araştırmanın sonuçları doğrultusunda, okul öncesi eğitimcilerine yönelik aşağıdaki öneriler verilebilir:
• Öğretmenler, öğrenme merkezlerini çocukların ihtiyaçlarına, ilgilerine ve becerilerine göre düzenlemelidirler.
• Öğrenme merkezleri esnek ve uyarlanabilir olmalıdır. Her merkezde açık uçlu materyaller olmalı ve 2-4 haftada bir yeni materyaller/etkinlikler eklenmelidir.
• Öğretmenler, yeni öğrenme merkezleri geliştirmeli ve mevcut merkezleri gözlemlerine dayanarak revize etmelidirler.
• Öğretmenler, sınıflarında fen ve doğa ve matematik merkezlerine yer vermeli ve bu merkezleri gelişimsel olarak uygun materyallerle çocuklar için ilgi çekici hale getirmelidirler.
• Öğretmenler, öğrenme merkezlerine esneklik katan, çocukların yaratıcılığı artıran ve oyunlarını zenginleştiren doğal çevre ve geri dönüşüm malzemelerini değerlendirmelidirler.
• Öğretmenler her iki cinsiyetin de yer aldığı oyunları desteklemeli ve çocukları toplumsal cinsiyet kalıpyargılı olmayan oyuncaklarla ve materyallerle oynamaları konusunda teşvik etmelidirler.
• Öğretmenler, merkezlerde oynayan çocuklarla gerektiğinde doğal bir şekilde etkileşimde bulunmalıdırlar. Çocuklarla süreç ve oluşturdukları ürünler hakkında konuşarak onların öğrenme deneyimlerini zenginleştirmelidirler.
Araştırmacılara yönelik geliştirilen öneriler ise şunladır:
• Okul öncesi sınıflarında öğrenme merkezlerinin kullanımı ile ilgili daha fazla sayıda çalışma grubu ile daha geniş çaplı araştırmalar yapılabilir.
• Sınıfta bulunan öğrenme merkezlerinin ve bu merkezlerdeki oyuncak ve materyallerin çocukların oyunları üzerindeki etkisi incelenebilir.
• Okul öncesi çocuklarının öğrenme merkezlerindeki oyunları gözlemlenebilir ve öğrenme merkezlerine yönelik görüşleri alınabilir.
